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СИНТАКТИК ПОЗИЦИЯ ВА ГАПНИ БЎЛАКЛАРГА АЖРАТИШ
ТАМОЙИЛЛАРИ
Ҳуринисо Усмонова
НамДУ профессори
Аннотация. Мазкур мақолада синтактик позиция тушунчаси изоҳланади. Гапни
бўлакларга ажратиш тамойиллари таҳлил қилинади.
Калит сўзлар: синтактик позиция, кесим, гап бўлаклари, ҳол, аргумент,
валентлик.
СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДЛЖЕНИЯ
В ЧАСТИ
Хуринисо Усмонова
Профессор НамГУ
Аннотация. В данной статье разъясняется понятие синтаксической позиции.
Анализируется принципы разделения предложения на членыю
Ключевые слова: синтаксическая позиция, члены предложения, сказуемое,
обстоятельство, аргумент, валентность.
PRINCIPLES OF SYNTACTICAL POSITION AND DIVISION OF A SENTENCE
INTO PARTS
Khuriniso Usmonova
professor of namsu
Abstract: This article explains the cjncept of syntactic position. The principles are analyzed
for dividing the proposal into members.
Key words: sintactic position, sentens members, predicate, circumstance, argument,
valency..
Гап таркибида бир неча морфологик шакллардан ифодаланган, кесимга
нисбатан бирор синтактик вазиятда келган синтактик бутунлик яхлит ҳолда
функциялашади. Бундай синтактик бутунликларда бир узв бошқа узвларни
бирлаштирувчи етакчи восита саналади. Айни пайтда бу етакчи қисм ўзи
эргаштириб келган бошқа қисмлар билан биргаликда бир бутун ҳолда кесимга
нисбатан тобе вазиятда келади.
“Синтактик позиция” деганда, гапнинг марказий бирлиги бўлган кесимнинг
бўш ўринларини тушунамиз. Унинг бўш ўринларини тўлдирувчи синтактик
бирликлар кесимга нисбатан муайян вазифани бажаради. Масалан, Далаларда
қушлар сайрамоқда гапида грамматик ва мазмуний марказ ҳисобланувчи
сайрамоқда кесими субъект, локал ҳамда пайт валентликларига эга бўлиб, дастлабки
икки валентлик қушлар ва далалар синтактик бирликлари билан тўлдирилмоқда.
Субъект валентлигини тўлдирувчи синтактик бирлик бош келишикдаги от орқали
ифодаланиб, эга позициясида, локал валентлигини тўлдирувчи далаларда
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синтактик бирлиги ўрин пайт келишигидаги от орқали ифодаланиб, ҳол
позициясида келмоқда. Демак, синтактик позиция кесимнинг бўш ўринларига
(валентликларига) қараб белгиланади. Айрим ҳолларда кесимга аргумент бўлиб
келган бўлаклар ҳам ўзларининг бўш ўринларига эга бўлиб, маълум аргументлар
билан тўлдирилиши мумкин. Бундай вақтда синтактик позиция тушунчаси фақат
кесимга нисбатан эмас, кесим аргументларининг аргументларига нисбатан ҳам
қўлланади. Ана шу ҳолатлар эътиборга олинса, муайян сўз шаклининг бошқа сўз
шаклига нисбатан ҳолати унинг вазияти саналади. Айни бир сўз шакли турли хил
синтактик вазиятда турли гап бўлаги вазифасида келиши мумкин. Тобе алоқага
киришаётган сўз шакллари жуфтлигида тобе қисм ҳоким қисм талаб этган вазиятда
келади. Кўринадики, тобе қисмнинг вазияти аниқ, ҳоким қисмнинг вазияти эса
ноаниқ бўлади. Унинг қайси вазиятда келаётганлиги нутқ занжирининг кейинги
халқасида аниқланади. Масалан, гап қурилиши а, б, с ва бошқа сўз шаклларидан
ташкил топган бўлсин. Агар биз а сўз шаклининг вазиятини б сўз шаклига
муносабатига кўра белгиласак, б сўз шаклининг вазиятини а шаклига қараб
белгилаб бўлмайди. Унинг вазияти с сўз шакли муносабатига кўра, ўз навбатида, с
сўз шаклининг вазияти эса д шаклига кўра белгиланади [1,99. 2.60].
Юқорида таъкидланганидек, айрим ҳолларда кесимга аргумент бўлиб келган
бирликлар ўзларининг аргументлари билан кенгайиб, у билан биргаликда яхлит
ҳолда кесимга нисбатан битта синтактик позицияда келиши мумкин. Бу ҳақда
Б.Менглиев нутқ жараёнида ўзаро муносабатга киришувчи
бўлакларнинг
боғланиши хусусида тўхталиб: «... қаратқич келишигида «отни отга аниқловчи
вазифасида боғлаш», «тушум келишигида отни феълга тўлдирувчи вазифасида
боғлаш» каби хусусий кўринишларда намоён бўлади», - деб таъкидлайди [3.18].
Гап таркибидаги айрим синтактик бирликларнинг кесим билан тўғридантўғри боғлана олмаслиги, унинг бошқа синтактик бирлик билан қўшилиб, бир бутун
ҳолда боғланиши мумкинлиги шу кунга қадар бошқа муаллифлар томонидан ҳам
олға сурилган эди. Хусусан, проф. Ш.Раҳматуллаев қаратқич аниқловчилар ҳақида
шундай дейди: «...бошқа барча келишиклардан фарқли ҳолда қаратқич
келишигидаги сўз ўзи ёлғиз ишлатилмайди, у доим қаралмиш билан бирга юради».
Шу сабабли қаратқич келишигидаги сўз доим бирикма таркибида туради,
бирикманинг бўлаги (ички бўлак) ҳолатида бўлади [4.56].
Ўзбек тилида мураккаблашган содда гапларнинг услубий хусусиятлари
борасида тадқиқот олиб борган Ҳ.Ҳолиқов аниқловчиларнинг гап қурилишини
кенгайтириш имкониятлари уларнинг мазмунига ҳам таъсир этишини кўрсатиб
ўтган эди [5.9].
Синтактик бирликларнинг ички тузилиш узвларининг ўзаро муносабатини
белгилашда тадқиқотчи қайси тузилиш бирлигининг қайси тузилиш бирлигига
муносабатини белгилашига кўра синтаксисда ҳам икки йўналиш майдонга келади:
мазмуний тузилиш унсурларининг қандай шаклий тузилиш унсурлари билан
ифодаланишини ўрганиш, яъни мазмун планидан ифода планига қараб йўналиш.
Бундай йўналиш “ономасиологик йўналиш” ҳам дейилади. Шунингдек, шаклий
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тузилиш унсурларининг онгимизда акс этган қандай борлиқ унсурларини
ифодалашини ўрганиш.
Гапнинг синтактик тузилиши шу кунга қадар гап бўлаклари рукни остида
ўрганиб келинди. Гап бўлаклари эса тобе боғланиш таркибида, ҳоким бўлакка
нисбатан белгиланади. Бунга кўра, гап бўлаклари икки даражага - бош ва иккинчи
даражаларга ажратилди.
Бугунги кунда гап бўлакларининг бундай ажратилишида қатор
камчиликларнинг мавжудлиги маълум бўлиб қолди. Шунинг учун ҳам гапни
бўлакларга ажратишнинг янги-янги тамойиллари вужудга келмоқда.
Ана шундай тамойиллардан бири синтактик позиция тамойилидир. Ҳозирги
кунда “позиция” термини тилшуносликда икки маънода қўлланмоқда: 1) гап
узвларининг реляцион тузилишидаги ўрни. Бу маънода Фарҳод келди ва келди
Фарҳод гапларида Фарҳод сўзи турли ўринда келса ҳам бир хил позицияда - эга
позициясида келиши таъкидланади; 2) гапнинг силсила тузилишида (линейная
структура) элементнинг ўрни. Бу маънода Фарҳод келди, келди Фарҳод сўзининг
биринчисида келди сўзининг олдинги позицияда, иккинчисида эса кейинги
позицияда қўлланиши ҳақида гап боради.
Позиция терминининг иккинчи маъноси гапда бўлакларнинг қатъий тартибга
эга бўлган тиллар учун кўпроқ хосдир. Гапда сўзларнинг ўрни эркин бўлган тиллар,
жумладан, ўзбек тили учун позиция терминини биринчи маънода қўллаш
ўринлидир.
Ўзбек тилшунослигида ҳам гапни синтактик позиция нуқтаи назаридан
ўрганишнинг афзалликларини тасдиқловчи илк изланишлар бўлган [6.63-70].
Кейинги даврларда кесимнинг а бсалют ҳоким позицияси ҳақида фикр
юритилмоқда. Бу фикрнинг илдизлари Дания тилшуноси Х.Г.Вивелга бориб
тақалади. Француз тилшуноси Л.Теньер эса ана шу ғоя асосида ўзининг изчил
назариясини - бир чўққили назарияни яратди. Таъкидлаш керакки, Х.Г.Вивел ҳам,
Л.Теньер ҳам ҳар қандай гап марказида фақат феъл (яъни феъл кесими) ётишини
эътироф этадилар. Лекин Отам ўқитувчи, Мен талабаман сингари таркибида
феъл қатнашмаган жумлаларнинг тузилиш маркази қайси бўлади? Бу муаммога дуч
келган бир чўққили назария тарафдорлари юқоридаги каби тузилишга эга бўлган
гапларни турлича ҳал қиладилар. Уларни икки гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи
гуруҳдаги олимлар феълнинг предметлар ўртасидаги муносабатни билдиришини,
шунинг учун ҳам у гап структурасида предмет номларини боғлаб, бутунлик ҳосил
қилишини таъкидлайдилар. Уларнинг фикрича, Қиз йигитга рўмолча берди гапида
бош келишикдаги от (қиз) жўналиш келишиги шаклида от (йигит), белгисиз тушум
келишигидаги от (рўмолча) ва предикатив шаклдаги феъл иштирок этмоқда.
Юқоридаги дастлабки учта от шакллари билан номланган предметлар ўзаро ҳеч
қандай муносабатга киришмайди. Масалан, қиз-йигитга ёки қиз-рўмолча ўртасида
ҳеч қандай грамматик алоқа шакли йўқ. Бу гапнинг таркибидаги берди феъли эса
гап таркибидаги предмет номларини ўзаро боғлайди ва бу предмет номлари ўзи
ифодалаган предметлар ўртасидаги муносабатни ҳам ифодалайди. Шунинг учун бу
концепция тарафдорларининг фикрига кўра, феълсиз гап бўлиши мумкин эмас.
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Таркибида феъл қатнашмаган гапларда ҳам унинг изи сезилиб туради. Масалан,
Отам ўқитувчи гапи ўтган замон шакли Отам ўқитувчи бўлган маъносини
ифодалайди. Ҳозирги замон шаклига мос келадиган саналмоқ, ҳисобланмоқ
феълларининг гапда қатнашмаётганлиги факти ҳам унинг моддий ифодаловчиси
бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун ҳам улар ноль феъллар тушунчасини
киритадилар. Гап таркибида моддий жиҳатдан иштирок этмаётган, тасаввур
қилинадиган феъллар ноль феъллар саналади. Бундай ва шунга ўхшаш ғоялар
Е.Курилович, Т.П.Ломтев каби олимларнинг асарларида ҳам олға сурилди.
Иккинчи гуруҳдаги тилшунослар эса гап структурасига қарашдаги бундай бир
ёқламаликка танқидий ёндашган ҳолда, феъл иштирок этмаган гаплар ҳам бўлиши
мумкинлиги, отам-ўқитувчи типидаги гапларда феълнинг иштирок этмаслиги
факти моддий феълнинггина эмас, балки ноль феълнинг ҳам қатнашмаслиги факти
эканлигини эътироф этадилар. Отам-ўқитувчи гапида феъл йўқ. Унга зарурат ҳам
йўқ. “Отам” сўзи “ўқитувчи” сўзи билан гапда қатнашмаётган ноль орқали эмас,
балки тўғридан-тўғри алоқага киришади. Ана шу ғоя асосида гапнинг структура
маркази фақат феъл-кесимларгина эмас, балки от-кесимлар ҳам бўлиши
мумкинлиги эътироф этилди. Бунга мувофиқ, ҳар қандай гапнинг тузилиши ва
мазмуний маркази предикатив шаклни олган предикат, яъни кесимдир. Шунга кўра
гаплар феъл асосли гаплар ва от асосли гапларга бўлина бошланди.
Бир чўққили назария ўзбек тилшунослигида 80-йиллардан бошлаб кенг
тарқала бошлади. Ҳар қандай гапнинг мазмуний ва грамматик маркази кесим
эканлигини, шунинг учун ҳам гапнинг барча моделлари кесим асосида ҳосил
қилинишини дастлаб проф. А.Нурмонов таъкидлаган эди.
Бир чўққили назариянинг вужудга келиши тилшунослик тарихида жуда катта
роль ўйнади. Бу назария предикативликка икки м антиқий аъзо - субъект ва
предикат ўртасидаги муносабат сифатидаги анъанавий қарашга ва шунга мувофиқ,
гап бўлакларини ҳам бош ва иккинчи даражали бўлакларга ажратишга, гапларни
эса бир составли ва икки составли типларга бўлишга чек қўйди, гапнинг онтологик
табиатини тўғри кўрсатишга, унинг тузилишидаги даражаланишни объектив
ёритиб беришга йўл очди.
Бир чўққили назария ҳар қандай гапнинг семантик ва грамматик маркази,
ядроси предикативлик шаклини олган предикат эканлигини эътироф этиш билан
бевосита кузатишда берилган бутун гапнинг синтактик тузилиши шу марказий
бирликнинг семантик ва грамматик валентликларининг реаллашиш даражаси
билан боғлиқ эканлигини очиб беришга имконият яратади.
Гап тузилишини марказий аъзо (ядро қисми)ни валентликларининг
реаллашуви сифатида қараш бир марказий аъзо асосида ҳосил бўлган, бир нечта
гапларни бир парадигмага бирлаштиришга, бир парадигмага мансуб бўлган гаплар
ўртасидаги зидланиш асосида уларнинг умумий ва хусусий белгиларини очишга
қулай шароит туғдиради.
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